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154 NOTEN
Noten
1 Voor een overzicht van theoriee¨n van parodie, zie Karrer (1977) en Freund (1981).
2 Voor het parodiebegrip in de oudheid, zie Kleinknecht 1937,10f.; Housholder 1944,1f.; Rau
1967,7f.; Po¨hlmann 1972, 144f.; Verweyen/Witting 1979,4f.; Genette 1982,17f.; Reckermann
1989,122f.
3 Zie de kritische overzichten (met lit.) bij Karrer 1977, 27f. en Hutcheon 1985,50f.
4 De navolgingvan een stijl of genre zonder satirisch oogmerk noemt Genette pastiche, terwijl
hij de term travestie gebruikt voor stilistische transformatie met een degraderende functie (zie
p. 33f.).
5 Voor kritiek zie o.a. Hutcheon 1985, passim; Ax 1991,179 n.11.; Genettes parodiebegrip
wordt overgenomen o.a. door Fusillo 1989.
6 Onder redactie van o.a. deze auteur verschijnt binnenkort een bundel over parodie, onder de
titel: Die Parodie in Antike und Mittelalter (W. Ax/R. Glei, Bochum 1993).
7 Voor nadere gegeven over deMilesiaca, zie de lit. vermeld in hfdst. I n. 3.
